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Table‐8   Share of Tirupur in Total Output of Garments in Quantity and Value  14 GARMENTS INDUSTRY IN INDIA 






demand  both  through  liberalization  in  domestic  trade  policies  and  by  phasing  out  of  multi‐fibre 
agreement has impacted upon the growth and size distribution of firms in the sector. The paper focuses 
on  how  the  responses  of  individual  firms  are  embedded  in  the  evolving  patterns  of  production 
organization, labour processes and institutional arrangements related to respective industrial sites. 
1. The Context 
There  has  been  a  significant  relocation  of  global  manufacturing  units  followed  by  a 
restructuring  of  global  trade in  the  past  two  decades.  It  seems  that  both  in  terms  of 
quantum as well as in that of mode of participation in the global production process the 
role of developing countries is undergoing change. And this is happening precisely when 
the  growth  of  manufacturing  value  added  in  developed  countries  shows  a  virtual 
stagnation,  i.e.,  growing  at  a  low  1.1  per  cent  per  annum  while  that  for  developing 
countries it is 7 per cent. The share of developed countries in world manufacturing value 
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capture the dynamics of rise in the share of developing countries in global manufacture 
(Imbs  and  Wacziarg,  2003).  The  literature  suggests,  countries  need  to  change  their 
portfolio of exports as they move up the income ladder and only by such changes fast 
moving low‐income countries are increasing their share in global trade.  
Garment  is  one  of  the  many  labour‐intensive  sectors  that  provide  a  gateway  for 
developing countries to the global market. It offers important opportunities to countries 
to  start  industrializing  their  economies  and  in  course  of  time  diversify  away  from 
commodity dependence. Forty years ago, the industrialized countries dominated global 
exports  in  this  area.  Today,  developing  countries  produce  half  of  the  world’s  textile 
exports.  Moreover,  the  economic  performance  of  the  apparel  and  textiles  industry  in 
developing  countries  has  large  impacts  on  employment  opportunities,  especially  for 
women, the development of small‐ and medium‐sized enterprises (SMEs) and spillovers 
into the informal sector (UNCTAD, 2005). Textile production is more capital‐intensive 
than  apparel  production  and  hence  developing  countries—although  account  for  a 











and  apparel  sector  increased  dramatically  between  the  late  1970s  and  1980s  (Tewari, 
2006;  Feenstra,  1998).  On  the  other  side,  owing  to  improvement  in  communication 
technology and the consequent reduction in transaction costs, possibilities increased to 


















looking  into  the  secondary  data  the  paper  tries  to  locate  the  response  of  small  and 
medium  garment  firms  in  a  dynamic  perspective.  The  focus  would  be  to  see  how 
responses  of  individual  firms  are  embedded  in  the  evolving  patterns  of  production 




































Punjab   0.45   8.22   ‐   ‐    ‐   68.01   ‐   68.01   76.68   23.32   100.00 
Uttar 
Pradesh 
 1.57   14.99   22.20   22.53   16.36   10.43   6.36   55.68   94.43   5.57   100.00 
West Bengal   0.16   5.33   ‐   4.29   ‐   ‐   ‐   4.29   9.78   90.22   100.00 
Gujarat   0.12   6.54   2.31   5.43   49.35   11.92   ‐   66.71   75.68   24.32   100.00 
Maharashtra   2.86   26.58   8.87   6.35   22.71   ‐   ‐   29.06   67.37   32.63   100.00 
Andhra 
Pradesh 
 (0.01)  2.00   6.46   7.59   39.27   ‐   44.69   91.55   100.00   ‐     100.00 
Karnataka   0.16   2.32   4.03   4.31   24.64   48.57   15.75   93.28   99.78   0.22   100.00 
Tamil Nadu   0.19   20.35   10.90   11.33   31.78   (9.42)  31.81   65.49   96.93   3.07   100.00 
 Total    0.84   13.04   8.73   8.82   25.96   16.99   14.50   66.27   88.88   11.12   100.00 


























Punjab  0.34   4.01   ‐   ‐    ‐ 26.87   ‐   31.23  68.77  2.455  0.339 
Uttar Pradesh  0.33   8.58   8.44  13.73  14.48  20.99   9.11   75.67  24.33  1.248  0.229 
West Bengal  0.07   1.16   ‐   0.35   ‐   ‐   ‐   1.57  98.43  6.229  0.917 
Gujarat  0.09   5.40   4.60   7.49  17.22  14.48   ‐   49.29  50.71  1.535  0.480 
Maharashtra  0.93  10.93   4.40   3.58   6.32   ‐   ‐   26.16  73.84  2.575  0.442 
Andhra 
Pradesh 
0.17   7.65  15.50  17.30  27.94   ‐   31.43  100.00   ‐   1.000  
Karnataka  0.03   1.91   3.18   5.34  23.79  36.68   28.19   99.11   0.89  1.007  0.247 
Tamil Nadu  0.11   3.99   5.25  10.81  24.98  19.02   26.66   90.83   9.17  1.067  0.335 
 Total   0.23   4.53   4.16   6.86  18.04  20.17   17.82   71.80  28.20  1.238  0.394 


















previous  year.  Figure‐1  shows  that  exports  of  RMG  increased  continuously  over  the 
years. However, if we consider growth of garments exports it is found that there had 
been  considerable  fluctuations  both  in  rupee  and  dollar  terms  and  growth  shows 





















What  seems  to  be  important  is  perhaps  the  export  basket  in  India  is  undergoing  a 
structural change. The share of many of the labour‐intensive goods viz. leather, garments 7 
and textile has shown a decline in the year 2007/08. However, whether this change is 
driven  by  temporary  shocks  because  of  the  financial  crisis  or  driven  by  long‐term 
changes in the structure of exports is too early to comment upon. In the case of garments 




























World  228.46 254.91 271.99  293.04 277.6 100 7.74 ‐ 5.27 
USA  65.73 69.96 74.15  76.88 75.56 27.22 3.68 ‐ 1.71 
Germany  20.96 22.82 23.81  25.75 28 10.09 8.15  8.76 
UK   16.5 19.03 20.08  21.23 23.72 8.54 5.74  11.7 
Japan  18.38 20.46 21.17  22.43 22.6 8.14 5.96  0.75 
France  14 15.91 16.72  17.58 19.86 7.16 5.14  12.99 
Hong Kong  14.96 15.97 17.25  17.73 18.14 6.53 2.75  2.29 
Italy  8.79 10.68 11.6  13.28 14.88 5.36 14.46  12.1 
Belgium  5.96 6.67 7.35  7.75 8.6 3.1 5.43  10.98 
The 
Netherlands 
5.42 5.97 5.89  6.71 7.07 2.55 13.84  5.29 



























‐‐ World ‐‐  100 100  100  700.83 706.54 319.46 315.52 381.37  391.03 
USA  30.54 29.84  31.07  207.52 197.68 101.78 97.16 105.74  100.52 
UK  12 10.78  12.95  97.82 77.64 48.3 32.67 49.52  44.97 
Germany  8.31 11.05  6.22  56.88 51.01 36.62 29.78 20.26  21.22 
France  7.26 8.27  6.48  29.22 32.91 16.07 17.34 13.15  15.57 
UAE  6.79 5.69  7.63  62.05 82.98 19.21 30.49 42.84  52.49 
Italy  4.59 6.06  3.46  20.07 19.64 11.53 13.04 8.53  6.6 
The 
Netherlands 
3.67 3.6  3.72  20.63 28.11 7.68 12.01 12.95  16.1 
Spain  3.62 3.45  3.75  20.83 23.19 10.23 9.69 10.6  13.5 
Canada  2.74 3.57  2.11  18.49 18.43 12.04 11.14 6.45  7.28 
SaudArabia  2.27 1.32  2.99  27.35 22 5.45 6.16 21.91  15.84 
Denmark  2.15 2.07  2.21  14.35 13.7 6.27 4.68 8.08  9.02 
Belgium  1.91 1.7  2.08  8.02 10.7 3.2 5.32 4.82  5.38 
Japan  1.1 0.25  1.75  6.89 6.68 0.36 0.46 6.54  6.22 
Sweden  0.83 0.78  0.86  5.53 6.27 2.38 2.14 3.15  4.12 
Russia  0.73 1.45  0.18  3.24 1.98 2.84 1.81 0.4  0.16 
Mexico  0.72 0.79  0.68  3.58 3.79 2.01 1.67 1.57  2.12 
SouthAfrica  0.66 0.74  0.59  7.75 9.36 3.33 5.26 4.41  4.1 
Ireland  0.61 0.98  0.33  5.24 2.35 4.48 1.81 0.76  0.54 
Singapore  0.57 0.48  0.64  3.76 4.75 1.23 2.15 2.53  2.6 






garments.  China  records  the  highest  share  of  32.03  per  cent  followed  by  Vietnam, 
Indonesia,  Mexico  and  Bangladesh.  India  accounts  for  4.3  per  cent  of  USA’s  total 
imports.  During  the  period  2007/08  and  2008/09  there  had  been  a  decline  in  USA’s 
imports of apparel showing a percentage change  of (‐) 6.97 and (‐) 3.18 respectively. 





























World  73922.59 71568.37 100 72533.66 67479.77 ‐6.97 ‐ 3.18 
China  22745.02 22922.61 32.029 22161.37 23274.58 5.02  0.78 
Vietnam  4358.52 5223.49 7.299 4830.59 5221.58 8.09  19.85 
Indonesia  3981.07 4028.42 5.629 3996.99 3954.89 ‐1.05  1.19 
Mexico  4523.37 4014.50 5.609 4262.29 3635.85 ‐14.70 ‐   11.25 
Bangladesh  3103.35 3441.64 4.809 3205.68 3559.34 11.03  10.90 
India  3169.93 3073.34 4.294 3133.60 2922.90 ‐6.72 ‐ 3.05 
Honduras  2511.01 2604.03 3.639 2546.86 2340.29 ‐8.11  3.70 
Thailand  1766.31 1667.81 2.330 1751.32 1446.91 ‐17.38 ‐ 5.58 
Pakistan  1498.58 1489.56 2.081 1496.53 1399.04 ‐6.51 ‐ 0.60 






























EU Total  108452.39 109819.69  100 1.26 9768.88 10127.05  3.67 
EU27 Extra  58035.93 59320.98  54.02 2.21 5487.07 5890.94  7.36 
EU27 Intra  50416.46 50498.71  45.98 0.16 4281.81 4236.11 ‐ 1.07 
Bangladesh  4404.46 4728.53  4.31 7.36 408.99 444.75  8.74 
Canada  67.49 58.21  0.05 ‐13.76 4.83 3.79 ‐ 21.53 
China  21859.96 25226.6  22.97 15.4 2131.95 2906.46  36.33 
Egypt  417.91 476.42  0.43 14 43.93 45.77  4.19 
Hong Kong  1684.44 853.74  0.78 ‐49.32 173.25 60.48 ‐ 65.09 
Indonesia  1195.55 1122.31  1.02 ‐6.13 108.27 103.87 ‐ 4.06 
India  3833.11 3895.22  3.55 1.62 375.67 373.84 ‐ 0.49 
South Korea  257.98 142.23  0.13 ‐44.87 24.57 9.73 ‐ 60.40 
Sri Lanka  1042.32 1123.93  1.02 7.83 96.7 98.23  1.58 
Mexico  57.73 58.73  0.05 1.74 5.11 5.59  9.39 
Malaysia  235.11 197.03  0.18 ‐16.2 22.54 16.12 ‐ 28.48 
New Zealand  3.51 2.53  0 ‐27.86 0.07 0.16  128.57 
The Philippines  190.64 144.67  0.13 ‐24.11 17.27 12.51 ‐ 27.56 
Pakistan  908.52 879.84  0.8 ‐3.16 76.89 79.19  2.99 
Singapore  18.72 10.95  0.01 ‐41.48 0.97 0.85 ‐ 12.37 
Thailand  798.71 787.73  0.72 ‐1.37 74.88 70.97 ‐ 5.22 
United States  362.21 376  0.34 3.81 29.9 29.13 ‐ 2.58 
Source: AEPC 
 









over  other  exporting  countries  flows  from  the  low  wages.  Rather  for  all  developing 
countries what could be a sustainable strategy to remain buoyant in the world market is 
to  increase  the  portfolio  of  export  goods  and  move  up  the  value  chain  such  that 
production does not remain confined to the low‐wage‐low‐skill segment. 
In the context of this larger canvass of garments industry in India we introduce two 
clusters  of  small  and  medium  enterprises  engaged  in  the  production  and  exports  of 11 
garments  in  the  following  section.  The  sections  that  follow  discuss  the  issues  of 
production organization and labour processes in the two clusters, namely Tirupur and 
NCR. Issues related to size distribution are, in a way, subsumed in the nature of the 

























through  dealers  operating  in  Bombay  to  Tirupur  in  order  to  source  white  T‐shirts. 
Gradually, importers from Europe recognized the potential of Tirupur and there was a 
surge in exports. The growth of the cluster was very much influenced by government’s 




several  researchers.  This  is  primarily  because  the  rise  of  Tirupur  cluster  has  been 
somehow  correlated  to  the  rise  of  the  gounder  caste  in  the  region,  although  later  on 
people  from  other  castes  also  entered  into  the  business.  The  gounders  are  basically 
agriculturalists  of  the  south  who  are  known  for  their  progressive  approach  towards 
agriculture, their affinity to improved technology, changing crop pattern according to 










the  number  of  units  in  Tirupur.  However,  associations  such  as  Tirupur  Export 
Association  (TEA)  and  the  South  India  Hosiery  Manufacturers’  Association  (SIHMA) 
those dealing with exporters and producers for the domestic market respectively help us 
to arrive at a reasonable assessment of the number of units.  
According  to  TEA  there  are  1500  knitting  units;  700  units  are  related  to  dyeing  and 
bleaching; 500 units are involved in fabric printing; 300 units are involved in compacting 
and  calendaring;  2500  units  assemble  the  final  product  and  these  are  the  exporters; 
around 250 units are linked to embroidery activities and another 500 units deal in other 
accessories (Table‐7). It is estimated that these units in all employ around three lakh 13 
people  who  come  from  18  southern  districts  of  Tamil  Nadu  and  Kerela.  The  cluster 
produces gents T‐shirts, sweatshirts, track suits, sportswear, ladies and children wear, 
undergarments, embellishments and embroidery items. There are very little number of 



















Table‐8  shows  the  growth  of  output  in  Tirupur  since  mid‐1990s  to  2004,  a  smooth 
upward  trend  in  export  share  over  the  years.  According  to  Multi‐fibre  Agreement, 
import quotas were removed from 1st January 2005 and firms in Tirupur no longer have 
the  advantage  of  reserved  market  since  then.  What  is  interesting  is  that  knitwear 
exporters  in Tirupur  by  that  time  had  gained  capabilities in  competing  in  the  global 
market and despite withdrawal of quotas, Tirupur exported garments worth Rs. 11,000 
crore in 2006–07; the figure was only Rs. 10 crore in 1984.  





associations  such  as  Tirupur  Exporters’  Association  (TEA),  South  India  Hosiery 



































1996  11847  5377  2574  2574  47.87  38.16 
1997  13014  6324  2983  2943  46.54  37.81 
1998  13377  6820  3461  3385  49.63  37.79 
1999  14044  7584  3764  3680  48.52  48.49 
2000  15048  8227  4243  4104  49.88  37.30 
2001  12643  7186  3831  3724  51.82  40.30 
2002  12316  8527  3555  3448  40.44  41.78 
2003  12425  8787  3804  3704  42.15  43.61 




produce.  In  the  case  of  garment  exporters,  printers  and  accessory  producers  such  as 
collars  and  buttons  it  is  measured  in  terms  of  pieces  per  day  and  those  involved  in 
conversion  jobs  such  as  knitting,  dyeing  and  bleaching,  compacting  and  calendaring 
measure their output in terms of tones per day. Hence it is very difficult to categorize 










Tirupur  can  be  easily  classified  as  an  industrial  cluster  that  typifies  an  organic 
relationship between firms, both horizontally and vertically. This is because of the dense 
network  of  production  organization  that  exists  within  the  region.  The  production  of 




by  producers  to  initiate  the  production  process.  Most  of  the  garment  producers  or 15 
exporters generally confine to stages such as cutting, stitching and finishing activities 
and  get  the  prior  stages  done  by  specialized  firms.  The  first  stage  can  be  termed  as 





is  that a  large  variety  of machines  with  various specifications  should  be available  to 
produce  various  types  of  knitwear  garments.  This  requirement  itself  creates  the 
possibility of a large array of subcontracting relationship between firms where garment 
producers outsource the knitting activity to different knitting units in order to get the 









specific  jobs  can  take  longer  conversion  time  and  can  produce  150  kgs  in  a  day.  If 
embroidery  is  required  it  is  done  by  separate  embroidery  units  that  work  with 
sophisticated automatic machines with computerized programmes and also stitch labels, 
if ordered. 
The  knitted  fabric  is  then  sent  to  processing  units  which  include  operations  such  as 
mercerization, dyeing and compacting. Dyeing can be of two types, yarn dyeing and 
fabric dyeing and the number of firms involved in the first kind is less than those in the 
latter.  Dyeing  is  the  most  energy  intensive  segment  in  the  production  process  that 
requires large amount of water as well as coal or fire wood. Some of the dye stuffs are 





operate  six  days  in  a  week.  Dyeing  units  are  more  capital‐intensive  and  among  the 
several stages of jobs, dyeing generally attracts the highest conversion rate that goes close 
to Rs. 70 per kg. A related processing activity is compacting that includes drying or 

































asymmetric  relations  assumed  in  parent‐subcontracting  relations  or  in  putting  out 
systems. True indeed, that the exporters are dominant actors in the production process 













































are  well‐suited  for  mass  production.  At  the  same  time  it  helps  in  managing  a  large 
number  of  workers  in  a  decentralized  manner  and  gets  rid  of  the  liabilities  and 







in  Tirupur.  Women  workers  are  employed  in  large  numbers  in  exporting  units  in 
stitching,  folding,  checking  and  packaging  jobs.  In  the  knitting  and  embroidery 
workshops the share of female workers is less but in a large number of firms they do the 









a  complex  procedure  of  maintaining  records  of  wages  and  benefits  received  by  the 
workers and in most of the cases it is doctored according to the legal liabilities binding 
upon.  Regarding  exporting  units  there  is  a  convention  of  periodic  wage  agreement 
between  trade  unions  and  the  exporters  association  in  the  presence  of  Joint  Labour 








role.  In  regard  to  benefits  ESI  facilities  and  Provident  Fund  are  provided  to  a  core 
segment of workers and these facilities are available to not more than 20 per cent of the 














of  labour  may  be  the  following:  (a)  After  the  implementation  of  NREGA  and 
provisioning  of  rice  at  Rs.  2  per  kg  (a  special  programme  run  by  the  Tamil  Nadu 
government) the opportunity cost of working as a migrant worker in garment units has 






in  the  near  future.  This  prompted  a  section  of  the  workers  not  to  return  from  their 
villages apprehending decline in job opportunities. As a result, although there is decline 
in  employment  because  of  the  recession  that  hit  the  domestic  market,  but  the 
apprehension of job loss might be higher than the actual level. (d) Finally, over the years 
there has been a surge of investment in technology in Tirupur. Most of the firms in 
different  segments  of  the  production  process  installed  new  machines  and  this  has 
gradually de‐skilled the labour process. In order to run those machines a little bit of 
training  is  enough  to  make  an  unskilled  person  suitable  for  work.  Thus,  owners  are 
interested  in  investing  in  machines  while  employing  labour  at  a  low  wage  and  that 

















of  child  and  forced  labour,  regulation  of  contract  labour  and  working  hours,  non‐
discrimination as well as ensuring minimum wages, living wages, benefits and so on. SA 
8000 was developed by Social Accountability International (SAI) and is primarily used 
by  Europe‐based  chain  stores  and  buyers.  WRAP  is  an  independent  non‐profit 
organization based in the USA, whose certification is mainly used by the USA‐based 
companies.  Compliance  with  certified  standards  is  checked  through  a  “third‐party” 
auditing process that is assumed to be neutral in the process of evaluation and increases 
the authenticity of the certification itself. In Tirupur, one can find a pretty good number 
of  such  agencies  including  branch  of  the  Swiss  international  certification  company 
Société Générale de Surveillance (SGS). There is no doubt that because of this external 
pressure  use  of  child  labour  has  been  totally  stopped  in  exporting  units  if  not  in 
subcontracting  workshops.  However,  this  process  of  social  auditing  in  any  case  has 
raised the entry barrier in export activities in the cluster. One, this is precisely because 
compliance of generic codes involves investments in additional physical infrastructures 






















who  are  long‐distance  migrants  and  women  workers.  This  provisioning  of 
accommodation  is  also  done  in  dyeing  and  processing  units  because  the  process  of 
production is a continuous one and once the boiler is heated to produce steam, several 












Tirupur.  Tirupur  also  supplied  jerseys  to  players  in  last  FIFA  World  Cup  Football 
tournament. The share of fashion garments in the aggregate sale is gradually on the rise 










intensity  while  the  market  in  USA  is  for  larger  volumes  and  relatively  less  fashion 
intensity.  




















higher  risk  and  uncertainty  and  at  the  same  time  it  is  very  difficult  to  go  ahead  of 
European  firms  in  designs  and  fashions  because  of  obvious  reasons.  Besides  getting 
appropriate  inputs  such  as  fabric  and  colours  and  higher  investments  for  more 
sophisticated  machines  and  training  workers  it  is  the  Western  taste  that  largely 
conditions the market. So in terms of innovative fashion we can only replicate them to 
















in  the  garment  sector  is  72  cents  per  hour,  in  India  it  is  51  cents  per  hour  and  in 
Bangladesh average wage comes to 36 cents per hour. However, China is no longer a 
competitor of India in the knitwear garment segment. Despite higher wages they could 






and  printing  segments.  There  also  seems  to  be  a  disproportionate  development  in 
technology  in  various  parts  of  the  production  chain  where  dyeing,  compacting  and 


















number  of  importers  shifted  to  Bangladesh  permanently.  However,  in  the  context  of 
recession the effect is felt in a more roundabout way. Many firms claimed that there is no 
significant decline in orders and that is because Tirupur basically produces T‐shirts for 

























It  is  perhaps  not  easy  to  define  a  large  variety  of  institutions  in  a  precise  and 


















study  on  both  institutions  and  organizations  is  built  on  the  analysis  of  perpetual 
cooperation.  When  sustained  cooperation  among  interacting  groups  gives  rise  to 
behavioural  regularities  such  as  norms,  conventions,  customs,  etc.,  it  conditions  the 
cooperative  conduct  of  individuals.  Here,  the  question  arises:  Why  does  joint  action 





agent.  This  facilitator  pursues  a  policy  of  monitoring  or  exclusions  and  creates  an 
environment conducive to collective action. Sustained cooperation gives rise to social 
regularities  like  norms,  conventions  or  customs,  which  are  gradually  turned  into 
institutional regularity.  These  institutions  define  role  structures  and  the  individual  is 
more a role player than a ‘rational’ individual in the usual sense. 
Hence the performance and dynamic adaptability of a cluster largely depends on how 






as  yarn  merchants,  collar  stitching  units,  kaza  button  owners  and  so  on.  There  are 
around six trade unions active in the town viz. CITU, AITUC, INTUC, MLF, LPF and 
ATP. 26 
The  associations  participate  in  a  number  of  negotiating  activities.  These  include 
settlement  of  wages  and  bonus,  labour  dispute  conciliation,  organizing  training 
programmes  for  workers  and  merchandise  personnel  and  also  running  arbitration 
councils  to  resolve  all  kinds  of  trade  related  disputes.  However,  Tirupur  Exporters 







Federation.  Textiles  Committee  is  the  other  important  government  organization  that 
plays  a  nodal  role  in  promoting  smaller  firms.  They  organize  training  programmes 
related  to  designing,  production  technologies,  resource  management  and  marketing. 
They  also  host  a  job  portal  providing  information  about  vacancies  in  and  around 
Tirupur. One of the innovative plans of Textile Committee in collaboration with Tirupur 




and  subcontracting  firms  would  negotiate  and  decide  about  sharing  jobs  with  their 
respective capacities. 







































countries  in  a  big  way  in  the  past  three  decades.  As  a  result,  competition  within 
developing countries increased and with an assured market through quota, firms had to 
acquire greater capabilities to remain competitive in the global market. 
The  global  outcome  is  explained  by  notions  of  new  international  division  of  labour 








world.  The  firms  located  in  developing  countries  where  the  average  wage  level  is 
relatively low are those who perform the major share in the production process. The 




















Hosiery  Complex  in  Noida  Phase–II;  Udyog  Vihar  Phase  I  to  VI  in  Gurgaon  and 
Manesar. In these areas samples of 26 units are chosen representing variations in the type 
of  garment  that  is  knitted  or  woven.  In  NCR,  there  is  not  much  variation  in  size 
categories  in  garment  units  and  this  is  primarily  because  firms  were  set  up  at  plots 
having stipulated size defined by the respective state governments.  
4.2 Production Organization 
Production  of  garments  in  NCR  includes  a  process  of  arranging  raw  materials  and 




Sahibabad  and  Faridabad  and  sometimes  firms  get  polyester  printing  done  from 
specialized units located at Ahmedabad and Surat. Printing of tags, stickers and barcodes 29 
required  for  garments  are  also  produced  in  the  same  cluster  and  there  are  some 
specialized embroidery units doing job work for the garments unit located nearby. Firms 
in  Delhi,  Noida  and  Gurgaon  mostly  produce  ladies’  and  kids’  woven  garments. 
However, production of knitwear garments is on the rise because of the general trend 











horizontal  expansion  through  multiple  firms  rather  than  vertical  integration reflected 
through  expansion  in  size.  Firms  reported  employment  of  250  to  450  workers  on  an 
average  although  there  are  firms  of  larger  size  employing  1500  to  6000  workers 





the  design.  Tailors  with  imported  sewing  machines  do  the  required  tailoring  job 















the  production  chain  or  the  length  of  the  assembly  line,  optimal  productivity  of  the 
labour would not be reached. This is because productivity through division of labour 
increases  primarily  due  to  increased  specialization  of  work  that  follows  from  use  of 






motion  study  is  done  for  a  single  production  cycle  and  production  is  monitored  in 
reference to the benchmarks set for each step. One can easily notice that many of the 























large  and  medium  scale  firms  are  engaged  in  exports  and  not  so  much  inclined  to 31 
produce for the domestic market are manifold. First, in case of exports the producer does 
not have to set up its own marketing arrangement to sell the products and can realize the 
value  of  products  by  the  single  act  of  delivery  to  the  exporting  agent.  Second,  the 




of  market.  On  the  other  side,  large  global  retailers  such  as  Wallmart  work  on  large 
volumes and low margins. And for that production on a large scale is more suitable than 
medium‐sized units that could not reap the benefits of scale. In this context, China and 












































had  hardly  hit  the  garments  industry  but  the  effects  are  interestingly  unevenly 
distributed. Since firms in Manesar are mostly extensions of firms in Gurgaon and Delhi 
and the site basically hosts the second or third unit of the core firm, these are the very 









residents  in  their  units.  This  is  primarily  because  local  residents  might  have  some 
connection with the legal or illegal power entities of the locality and that might add to 
their  bargaining  strength  vis‐à‐vis  the  owner.  In  this  context  owners  prefer  migrant 
labourers because they are more vulnerable and hence more docile. Since there is no 
trade union, labour rights can be easily ignored if the share of migrant labourer increases 
in  the  workforce.  On  the  other  side,  migrant  workers  are  less  concerned  about  their 




villages  to  work  in  their  own  fields—whatever  little  they  have—or  to  earn  an  extra 
income as agricultural labourers during peak seasons. And this does not cause much 







work  in  these  factories  do  not  have  proper  low  cost  places  to  stay.  In  some  of  the 
factories, there are dedicated buses to carry workers from places such as Gurgaon but 















owners  set  up  separate  assembly  lines  comprising  only  women  but  that  becomes 
uneconomic in most of the cases. 




per  month;  those  workers  involved  in  making  layers  of  fabrics  and  cutting  are 
considered semi‐skilled and their minimum wages should be Rs. 3,844 per month; the 
skilled workers are primarily checkers and supervisors to be paid minimum wages of Rs. 

























will  be  employed.  Most  of  the  workers  are  employed  on  contract  and  a  small  core, 






























cases  gradually  turned  into  independent  firms.  The  agglomeration  although  appears 
somewhat like an industrial cluster in the conventional sense of the term but actually it 
has little resemblance to what an industrial cluster really means. Indeed the geographical 
concentration  helps  sharing  the  physical  infrastructure  that  had  been  created  in  a 







production,  nonetheless  firms  in  these  industrial  sites  enjoy  common  facilities  that 
reduce transaction costs to a large extent. However, the dynamics of industrial cluster is 






and  printing  jobs  are  also  done  outside  the  cluster,  sometimes  fabrication  jobs  are 
subcontracted to smaller firms located at Sahibabad and Faridabad and the rest of the 
jobs are done in‐house. Moreover for the exporting units, maintaining quality and also to 36 
have  greater  control  over  the  production  process  the  portion  of  work  subcontracted 













same  time,  most  of  the  government  departments  find  it  difficult  to  comprehend  an 
effective way of combining the large number of stakeholders in a single place. There is no 
doubt that development of a cluster cannot be permanently a ‘top‐down’ process where 


















another,  assuming  the  character  of  ‘footloose  enterprise’  there  is  less  motivation  to 
collaborate with other firms in order to achieve long‐term goals. As a result, there is a 




























higher  risk  and  uncertainty  and  at  the  same  time  it  is  very  difficult  to  go  ahead  of 
European firms in trend‐setting designs and fashions because the latter would obviously 
have a greater grip on culture and likings of their native people. Moreover, in relatively 
more  value‐added  segments  the  competitive  advantage  based  on  low  labour  cost 
gradually  declines.  Rather  labour  needs  to  be  viewed  as  human  capital  in  which 










NCR  perform  the  cutting,  stitching  and  finishing  jobs  in‐house.  The  backward  and 
























in  India’s  manufacturing  has  direct  correspondence  to  the  pattern  of  demand  that 
emerges from a very skewed distribution of income. In the case of garments in India 
although differences in costs between exported and those produced for the domestic 
markets  do  not  always  match  with  differences  in  technology  and  skill  of  workers 







The  issue  of  size  distribution  and  linkages  between  large  and  small  enterprises  is 






































Needless  to  say  that  clinging  to  the  lower  end  of  the  value  chain  in  garments  by 



























based  industries  would  gradually  drive  up  the  wages, as  it  happened  in  the  case  of 






















consumer  goods  this  might  not  be  the  desired  strategy  towards  high  road.  What  is 
required is a comprehensive sector specific policy to upgrade the capabilities of firms in 
producing  goods  with  higher  skill  and  design  intensity  that,  of  course,  could  be 
meaningful only when located amidst an overall strategy of wage‐led growth that would 
ensure greater demand for high value‐added goods in the domestic market as well. 
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